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ЎЗБЕКИСТОНДА КУЧЛИ ЭКОЛОГИК СИЁСАТ ВА
ТАБИАТГА ОҚИЛОНА МУНОСАБАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЗАРУРАТИ
Абдумаликов Абдулатиф Абиджанович
Фарғона давлат университети катта ўқитувчиси,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда олиб борилиши зарур бўлган кучли
экологик сиёсатнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари таҳлил қилинган. Ижтимоий онгда
табиатга оқилона муносабатни шакллантириш зарурати ёритиб берилган.
Калит сўзлар: экологик сиёсат, табиатга оқилона муносабат, ижтимоий онг,
Экологик партия, экологик хавфсизлик, экологик сиёсий муносабатлар.
ENVIRONMENTAL ECOLOGICAL POLICY IN UZBEKISTAN AND
NECESSITY OF FORMATION OF RATIONAL COMMUNICATION TO NATURE
Abdumalikov Abdulatif Abidjanovich
Head teacher, Ferghana State University
Doctor of Philosophical Sciences (PhD)
Abstract: This article analyzes the socio-philosophical aspects of a strong environmental
policy in Uzbekistan. The social consciousness highlights the need for a rational approach to nature.
Key words: environmental policy, rational approach to nature, social consciousness,
Ecological party, environmental security, environmental political relations.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ С ПРИРОДОЙ
Абдумаликов Абдулатиф Абиджанович
Старший преподаватель, Ферганский государственный университет
Доктор философских наук (PhD)
Аннотация: В данной статье анализируются социально-философские аспекты
сильной экологической политики в Узбекистане. Общественное сознание подчеркивает
необходимость рационального подхода к природе.
Ключевые слова: экологическая политика, рациональный подход к природе,
общественное сознание, Экологическая партия, экологическая безопасность, экологические
политические отношения.
Ўзбекистонда ички ва ташқи экологик сиёсатни бошқариш республикада
оммавий экологик партиянинг ташкил этилиши ва унинг парламент сайловларида
иштирок этиши ва Олий Мажлис Қонунчилик палатасида бу партиянинг
депутатлари шаклланиши билан янги сифат даражасига кўтарилади. Бундан буён
Ўзбекистон экологик партия янги сифат босқичига кўтарилади, юксак депутатлик
минбаридан туриб атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масалаларини ўртага қўйиш ва
назорат қилиш, инсонни ва мамлакат аҳолисини экологиянинг хавфли ҳамда
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тажовузкор ўзгаришларидан ҳимоя қилиш учун улкан имкониятларни қўлга
киритади.
Бу партия мамлакатда вужудга келган оғир экологик вазиятни бартараф
этиш, халқаро экологик сиёсий муносабатларнинг ривожланиш тенденцияси
хусусиятларидан келиб чиққан стратегик вазифаларини белгилаб олган.
Ўзбекистоннинг экологик хавфсизлик стратегияси халқаро муносабатларни
глобал бошқариш сиёсати таркибий қисми бўлиб, умуминсоният экологик
барқарор ривожланиши манфаатлагига мос ва унинг мустаҳкам қонуний-ҳуқуқий
асослари яратилиши, натижалари ижобийлигни кафолатлайди. Зеро, экологик
муаммолар глобаллашуви шароитида миллий, минтақавий ва умуминсоний
хавфсизлик стратегиясининг интеграциялашуви ҳамда унификациялашуви
дунёдаги барча мамлакатларнинг барқарор ривожланишига зарур бўлган имконият
яратди. Унинг ривожланиши эса, келажакда глобал экологик вазиятни барқарорлаштиришга олиб келади, деган оптимистик хулосага асос бўлиши мумкин[1].
ХХI асрда шаклланган халқаро экологик сиёсий муносабатларни бошқариш
институционал тизимининг миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришида бир-бири билан боғлиқ икки ҳолатни эътиборга олишни талаб қилмоқда.
Яъни, бир томондан, глобал экологик сиёсий муносабатларини бошқаришда ҳар
бир давлатнинг геоэкологик вазиятига дифференциал ёндошиб, конкрет усулларни
қўллаши ва воситалардан фойдаланишини; иккинчи томондан, миллий давлатлар
экологик эҳтиёжлари билан умуминсоният барқарор тараққиёти манфаатларини
уйғунлаштиришни бошқаришга, истисносиз барча давлатлар иштирокини таъминлаш учун демократик тамойиллар асосланишни тақозо қилади.
Бу зарурият миллий, минтақавий ва глобал экологик сиёсатни бошқаришда
бир-бири билан боғлиқ икки тенденцияни намоён қилмоқда, яъни: биринчиси–
жаҳон цивилизациясининг ҳозирги ривожланиш босқичида миллий ва минтақавий
экологик манфаатларни умуминсоният манфаатларига мослаштириш, мувофиқлаштириш жараёни кечмоқда; иккинчиси– глобал экологик сиёсий муносабатларни
бошқариш, унинг субъектлари манфаатларига мос стратегиясини белгилашга ва уни
амалга оширишнинг институционал тизими шаклланишига олиб келмоқда.
Бу тенденцияларнинг Ўзбекистон давлати миллий экологик сиёсатига
таъсири натижасида глобал экологик сиёсий муносабатларни бошқариш тизимига
интеграциялашуви тарихий зарурият ва объектив қонуниятдир. Лекин, Ўзбекистон
тараққиётининг ўзига хос миллий модели халқаро экологик сиёсий муносабатларида ҳам муайян тамойилларга асосланишини тақозо қилади, яъни: биринчидан,
барча давлатларнинг Ўзбекистон миллий мустақиллиги ва эркинлигини ҳурмат
қилиши; иккинчидан, Ўзбекистоннинг халқаро экологик сиёсий муносабатларда тенг
ҳуқуқлилигини эътироф этишни; учинчидан, Ўзбекистоннинг глобал экологик
муаммолар ечимига доир таклифларига эътибор билан қарашни; тўртинчидан,
халқаро ҳамжамиятнинг минтақадаги танг экологик вазиятни соғломлаштиришга
беғараз ёрдамини кучайтириш муҳим аҳамиятга эга.
Бу тамойиллар, Ўзбекистоннинг Конституцияси[2], “Табиатни муҳофаза
қилиш ҳақида”ги (1992) Қонунида[3] ва бошқа экологик сиёсий муносабатларни
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ташкиллаштирувчи, бошқарувчи ва назорат қилувчи қонунларда [4] ўз ифодасини
топган.
Ўзбекистонда табиатни муҳофаза қилишга доир давлат сиёсатининг
умуминсоният манфаатларига мос келиши ва бошқарувининг демократик
тамойилларга асосланиши, унинг гуманистик характерини намоён этади. Бунда
давлатимиз миллий экологик сиёсати институционал тизимнинг халқаро
муносабатларини мустаҳкамлаши глобал сиёсатдаги мавқеини белгилаб бериши
билан муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза
қилиш давлат қўмитасининг халқаро экологик муносабатлардаги ваколати ва
ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1996 йил 26 апрелдаги
қарори билан тасдиқланган “Низоми”да белгилаб қўйилди [5].
Ўзбекистоннинг глобал экологик сиёсатни бошқарув институционал тизимига интеграциялашуви халқаро ҳамжамият томонидан муносиб баҳоланмоқда.
Ўзбекистоннинг табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги миллий сиёсати
минтақавий ва глобал экологик хавфсизликни таъминлашда асосий роль ўйнамоқда. Айниқса, Марказий Осиёда трансчегаравий дарёлар сувидан фойдаланиш
масаласида вужудга келган зиддиятларни бартараф қилиш зарурияти минтақа
давлатлари билан анъанавий дўстлик ва ўзаро ҳурмат туйғулари асосида муросага
келишни кун тартибига қўймоқда. Чунки минтақада Орол денгизи қуриши билан
боғлиқ экологик муаммолар кескинлашиб ва глобаллашиб кетаётган ҳозирги
шароитда, уларни бартараф қилишда бу мамлакатларнинг экологик манфаатларини уйғунлаштиришга муқобил йўл йўқлигини халқаро ҳамжамият эътироф
этмоқда. Масалан, 2010 йил ноябрда Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган “Ўрта Осиёнинг
трансчегаравий экологик муаммолари: уларни ҳал этишда халқаро ҳуқуқ механизмларини қўллаш” мавзусидаги халқаро конференция иштирокчилари: Нью-Йорк
давлат университети профессори Парвиз Морвиж, Австриялик журналист Манфред
Тихи, БМТ Европа иқтисодий комиссиясининг атроф-муҳит масалалари бўйича
маслаҳатчиси Бо Либертларнинг шу масаладаги умумий хулосаларини кўрсатиш
мумкин [6].
Энг муҳими шундаки, бир томондан, Ўрта Осиё давлатлари ўртасидаги турли
низолар халқаро ҳамжамиятнинг минтақавий экологик муаммоларини ҳал
қилишдаги иштирокини, яъни моддий, техник, технологик ва бошқа ёрдамлари
натижаларига шубҳа билан қарашлари сиёсатларидаги эҳтиёткорликка сабаб
бўлмоқда. Иккинчи томондан, айрим давлатлар томонидан Марказий Осиё
давлатлари ўртасидаги экологик низоларни очиқчасига ёки ниқобланган шаклларда
кучайтиришга ҳаракатлар кўлами кенгаймоқда. Бундай сиёсат дастлаб, муайян
минтақадаги давлатларнинг экологик муносабатлари интеграциялашувига, кейинчалик, унинг глобаллашувига тўсиқ ҳисобланади. Чунки экологик сиёсий
муносабатларнинг минтақавий интеграциясини бошқариш глобал сиёсатни бошқаришга асос бўлади. Яъни, минтақавий даражада табиий атроф муҳитни муҳофаза
қилиш соҳасидаги сиёсий муносабатларнинг интеграциялашуви, уни глобал
бошқариш тизими орқали миллий ва умуминсоний манфаатларни мувофиқлаштиришдан иборат.
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Глобал масштабда экологик вазиятни соғломлаштиришда миллий ва
умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш сиёсатини бошқаришнинг асосий
вазифалари қуйидагилардан иборат:
Биринчидан, миллий, минтақавий ва глобал экологик вазиятларнинг ўзаро
диффузион таъсир йўналишларини, имкониятларини аниқлаб ҳар бирига дифференциал ёндошган ҳолда муайян сиёсий усул-воситани қўллашдан иборат, яъни
экологик (тўғрироғи, антиэкологик) фаолиятларни чегаралаш, таъқиқлаш, жазолаш
ёки рағбатлантириш учун маълум имтиёзлар яратилиши миллий ва умуминсоний
манфаатларга мос келади.
Иккинчидан, ҳар қандай давлат экологик сиёсатининг асосий субъекти
бўлган фуқаролари ва табиатни муҳофаза қилишга мутасадди (давлат, нодавлат ва
оммавий) ташкилотларининг ўзаро манфаатларга асосланган муносабатларида
умуминсоният манфаатлари устуворлигини таъминлашга доир қонуний-ҳуқуқий
асосларни яратишда глобал барқарор тараққиёт манфаатларига мос келади.
Учинчидан, турли мамлакатларнинг экологик сиёсатини глобал бошқарув
тизимига унификациялаштириш: бир томондан, миллий ва умуминсоний
манфаатлар мувофиқлашувини; иккинчи томондан эса, муайян давлат экологик
сиёсатининг (мақсадига кўра умуминсоний манфаатларга мос бўлган) глобал
экологик муносабатларни бошқарув жараёнидаги индивидуаллигини таъминлашга
хизмат қилади.
Тўртинчидан, глобал экологик сиёсатнинг миллий, минтақавий даражаларда
табиий атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тадбирларини бошқаришда ҳар бирининг
эҳтиёжларига, шароитларига, имкониятларига дифференциал ёндошиб, уларнинг
экологик фаоллигини, мобиллигини ва масъулиятини ошириши муҳим аҳамиятга
эга.
Бешинчидан, турли даражада ривожланган давлатларнинг глобал экологик
сиёсатни бошқариш жараёнидаги иштирокини мувофиқлаштирувчи институционал тизим самарадорлигини таъминлашда: мақсад ва восита адекватлигини,
демократик тамойилларга асосланишини, яъни умуминсоний ва миллий экологик
манфаатлар интеграцияси учун “адаптацион муҳит” яратишдан иборат.
Бунда глобал экологик сиёсатни бошқариш субъектларини (халқаро
ҳамжамиятдаги ижтимоий-сиёсий мавқеидан қатъий назар), экологик фаолиятга
кенг жалб этилишига, глобал сиёсатдаги иштирокига боғлиқдир. Зеро, глобал
экологик сиёсатни бошқаришнинг асосий мақсади барча давлатларнинг барқарор
экологик тараққиёти хавфсизлигини таъминлаш орқали умуминсоният
эҳтиёжларини қондириш ва манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат.
Ҳар қандай давлатнинг халқаро экологик сиёсий муносабатларга
интеграциялашуви ва унинг глобаллашув жараёнини бошқаришдаги иштироки,
табиат муҳофазасини назорат қилишга мутасадди нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятини регламентлаштирувчи қонуний-ҳуқуқий асосларини яратиш ва
мунтазам ривожлантириб боришни тақозо қилади. Муайян давлат, минтақа ҳудудида табиий атроф-муҳит муҳофазаси соҳасидги: қисқа, ўрта ва узоқ муддатларга
мўлжалланган истиқбол лойиҳалар, дастурлар, режалар халқаро ҳамкорликнинг
қонуний-ҳуқуқий асосларига, демократик тамойилларига мос тарзда ишлаб
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чиқилиши, бошқа мамлакатларнинг экологик сиёсатни глобал бошқаришдан
манфаатдорлигини ва унга интеграциялашиш имкониятларини эътиборга олган
ҳолда қабул қилиши керак. Акс ҳолда, минтақа ва глобал миқёсда экологик
зиддиятлар кучайиши мумкин. Масалан, Марказий Осиёда айрим давлатларнинг
трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланишдаги экологик калтабинлиги
минтақадаги вазиятни янада кескинлаштириб юбормоқда.
Турли давлатларда экологик сиёсатнинг глобал бошқарув тизимига интеграциялашуви ва фаолият йўналишларини мувофиқлаштириши, унинг институционал тизимини такомиллаштиришни тақозо қилмоқда. Шу заруриятга кўра,
Ўзбекистонда 2019 йилда Экологик партиянинг ташкил топиши ва Олий Мажлис
Қонунчилик палатасида депутатлар фаолияти шаклланишини глобал экологик
сиёсатни бошқаришга интеграциялашувнинг муҳим босқичи сифатида баҳолаш
керак.
Глобал экологик сиёсатни бошқаришнинг муҳим вазифаларидан бири
айрим давлатлар ва минтақаларда ишлаб чиқариш кучларини, инфраструктура
элементларини жойлаштиришда минтақавий ва умуминсоний экологик
манфаатларни уйғунлаштиришдан иборат.
Миллий, ҳудудий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштириш глобал
экологик хавфсизликни, барқарор тараққиётни таъминлашнинг объектив шартшароитлари ҳамда субъектив омилларига боғлиқ бўлади. Шунга кўра, юқорида
кўрсатилганларни умумлаштириб айтганда: Биринчидан, умуман ҳар қандай
даражадаги экологик сиёсатни бошқаришнинг асосий мақсади: миллий, минтақавий ва умуминсоний манфаатларни мувофиқлаштиришдан ва глобал миқёсда
ижтимоий-иқтисодий ривожланишни барқарорлаштиришдан иборат. Иккинчидан,
миллий ва умуминсоний экологик манфаатларнинг уйғунлашуви, пировард
натижада, барча давлатларнинг: иқтисодий ривожланиш даражасидан, сиёсий
мавқеидан, этно-демографик хусусиятларидан, конфессионал мансублигидан
қатъий назар, уларнинг табиатни муҳофаза қилишга йўналтирилган моддий-техник
ва интеллектуал имкониятларни муштараклаштиришга боғлиқ. Учинчидан, ҳар бир
давлатнинг халқаро муносабатларда миллий манфаатлари устуворлиги, айнан
умуминсоний экологик манфаатлар доирасида шартли ва нисбий, яъни глобал
экологик манфаатларнинг хусусий ҳолда намоён бўлишидир. Тўртинчидан,
халқаро экологик сиёсий муносабатларни глобал бошқариш, бир томондан, миллий
ва умуминсоний манфаатларни мувофиқлаштиришга йўналтирилган бўлса,
иккинчи томондан, унинг самарадорлиги айнан уларнинг манфаатлари
уйғунлашуви натижасидир. Бешинчидан, миллий ва умуминсоний даражада
экологик манфаатлар уйғунлиги жамиятнинг бошқа ижтимоий, иқтисодий, сиёсий,
маънавий-маданий соҳалардаги манфаатлари уйғунлашувига олиб келади ва
барқарор экологик тараққиётга хизмат қилади.
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